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Zambia faces extensive conflict and violence of both direct and structural types. The 
qualitative and quantitative indices provided by the Global Peace Index (GPI), the 
Human Development Index (HDI) and the Gender Disparity Index (GDI) confirm that 
Zambia needs a control shift permeated with tools of peacefulness that will move the 
country from a culture of violence to a culture of peace and non-violence.  
 
The focus of the dissertation is one way of trying to build sustainable peace in the world 
and in particular Zambia by creating structures within government circles, specifically by 
establishing a Ministry of Peace that will work to transcend violent conflicts while 
working alongside a Peace Education Commission (PEC), Peace Research 
Commission (PRC) and an independent Conflict Resolution and Mediation Commission 
(CRMC). The aim of such a ministry is to help change the mindset of the people of 
Zambia from a culture of violence towards to a culture of peace and non-violence.  
 
The dissertation discusses possible objections to a Ministry of Peace and proposes a 
strategic plan for establishing a Ministry of Peace in Zambia.  Two focus groups were 
selected to provide a very small sample of Zambians the opportunity to comment on the 
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Direct  and  structural  violence  are  common worldwide  and  there  seems  to  be  a widespread 





liberate, protect, and enrich  the social welfare of  the people has become  instead a source of 
insecurity, impoverishment, economic failure and threat to human and planetary survival. 
 
The  time has  come  for a paradigm‐shift.  If  tradition has  taught  that we must kill  to be  free, 
equal and secure,  the present should  teach  that unless we stop killing not only  freedom and 
equality  are  in  jeopardy  but  our  very  own  survival  be  it  individual,  social,  and  ecological  is 





forms  of  violence,  such  as  war,  terrorism  and  crime,  but  also  poverty  and  environmental 











There  is no agreed upon definition of  the  term conflict  for  the  reason  that  it  is contextual  in 
connotation and detonation. Coser (1964) says that the term conflict is generally accepted as an 
ever present process in human relations though many people are at a loss in dealing with it. In 
other  terms  conflict  is  inevitable  but must  be managed  for  optimal  group maintenance.  Its 
frequency  is  tangible  in  daily,  public,  and  private  life.  Juergensmeyer  (2002)  observes  that 
conflict  can  be  triggered  by  ethnic,  racial,  religious  or  economic  differences  or  arise  from 
differences in values, beliefs, and attitudes regarding issues.  
 
Kent  (1993:376)  describes  conflict  as  an  incompatibility  of  preferences  in  a  situation  with 
different  possible  outcomes.  To  comprehend  this  definition  we  have  to  substantiate  the 
significance of the words incompatibility, preference, situation and outcome. Preference refers 
to choices or the inclination an entity would like to take among the possible results of the state 
of  affairs.  For Wilmot  (1998:  21‐23)  the  preference  can  either  be  an  introspective  (inner) 
conflict  or  a  conflict  with  others’  thematic  focal  point.  An  inner  or  internal  conflict  is  a 
psychological  dilemma  that makes  it  not  easy  for  an  individual  entity  to make  a  choice  e.g. 
choosing between  two colours of  the same vehicle or shirt.  In  line with Kent  (1993:176‐180), 
the choice of preference may derive from wants, needs, goals, objectives, ideologies, positions 
or  values  and morals  in  relation  to  identity,  freedom,  survival  and  well‐being  of  an  entity 
involved in the conflict.  
 
In  line with the definition, humanity come across diverse  types of conflicts so much  that one 
needs  to decipher  the basic elements of each particular  conflict, distinguished either by  the 
number  of  entities  involved  in  the  conflict  or  the  kind  of  conflict  at  hand  (Kent,1993:178). 
Conflict, according  to Tillett  (1999: 96),  is essential  for positive change and development. For 
example, it helps to define, sharpen issues and improve quality of decisions among community 
groups. That  is why  in our everyday  life endeavour we encounter disagreement, difference of 
opinion, disputes, and many other emotional experiences; what is essential is how we manage 
and decide to resolve the conflict before  it becomes verbal assault and  irreparable damage to 









in  pursuit  of  ones  own  interest  and  preferences,  as  has  been  the  experience  in  war  torn 
countries  like  Somalia,  Sudan,  Democratic  Republic  of  the  Congo  (DRC),  the  civil  war  in 
Afghanistan (1995) and the invasion of Iraqi (2003).  
 






that physical or direct violence  is behaviour or an act  involving direct force  intended to deter, 
inflict pain and even kill. The act is horrific in nature and its brutality and atrocities usually get 






life  in  the  course  of  social  structures  that  produce  poverty,  enormous  suffering  and 
consequently  cause many  deaths  (Galtung,  1969).  The  process  is  slower, more  subtle, more 
common and more difficult to undo with no clear identifiable perpetrators by comparison with 
physical or direct violence (Kent, 1993:176). Structural violence is embedded in social structures 
like economic  systems,  institutions and policies  that oppress/disadvantages people culturally, 
politically, legally and economically.  
 
Galtung  (1969:166) asserts  that  though non physical, structural violence  is evident at societal 
level when  systematic  shortfalls  begin  to  surface  via  reduction  of  the  quality  of  life  of  the 
people  through poverty,  infant mortality, maternal mortality,  infectious preventable disease, 
and  shortened  lifespan. Paraphrasing Harris  (2004:33‐35), other  good examples of  structural 
violence are unequal access to healthcare, clean water and sanitation and legal representation; 




Mites  (2005)  draws  a  distinction  between  economic  and  political  violence.  He  asserts  that 
economic  violence  can easily be noticed  in material  incentives  like  lack of  food,  shelter  and 
money and  is exacerbated by  corruption, and poor policies  that plunge people  into poverty, 
disease and misery.  It  is a  tactic used  to  control and maintain power by preventing  financial 
resources,  skills,  knowledge  and  undermining  the  citizenry  the  opportunity  to  become 
economically  independent.  This  is  commonly  evident  when  low‐income  people  turn  to 




structural  form  (Galtung  1990).  This  is  demonstrative  daily  in  automotive  traffic,  sports, 
smoking, and in war where defying death without dying is conveniently designated as courage. 
We can therefore reduce cultural violence by changing the attitudes, behaviours and beliefs of 
people  from  violence  to  peaceful  means.  Because  of  the  tendency  of  managing  conflicts 
violently, as has been the experience  in the past centuries, the concept of maintaining peace 






The  type of violence  identified  in  section 1.2.2  together  result  in a  culture of violence, eight 









































The philosophy of  the culture of peace was  first  inspired by an educational  institution called 
Cultura de Paz in 1986 in Peru (Adams, 2003:1) and motivated by the 1986 Seville statement on 
violence, which stated that war  is not determined by genes or violent brains or human nature 
or  instincts but that war  is a social cultural  invention and that the same species that  invented 
war is capable of inventing peace (Adams, 1989; Anon, 1986; UNESCO, 1986). During the 52nd 
and  53rd  session,  the  United  Nations  resolutions  A/52/15  and  A/53/25  (UN,  1998;  1999) 









the  principles  of  freedom,  justice  and  democracy,  all  human  rights,  tolerance  and 
solidarity, that reject violence and endeavour to prevent conflicts by tackling their root 
causes to solve problems through dialogue and negotiation and that guarantees the full 
exercise  of  all  rights  and  the means  to  participate  fully  in  the  development  of  their 
society.  
 
The  culture of peace  is  therefore  a  set of  values, modes of behaviour  and ways of  life  that 
rejects  violence  (nonviolence  attitude)  and  prevents  conflicts  by  resolving  root  causes  that 






 To  foster  a  culture  of  peace  through  education  by  revising  the  education 
curricula to promote qualitative values, attitudes, and behaviours of culture 
of peace    
 To  promote  sustainable  economic  and  social  development  by  reducing 
economic  social  inequalities,  eradicating  poverty  and  assuring  sustainable 
food security ... empowerment of women and environmental sustainability... 
 To promote respect for all human rights 




and  violent  conflicts  and  overcome  enemy  images  among  all  peoples  and 
cultures 






















Following  this  introductory  chapter,  chapters  2  and  3  gives  an  historical  overview  of  the 
political, economic, and  social background of Zambia and establishes  trends,  inclinations and 
nature of violence and conflict in the Zambian context. It exposes the extent to which Zambia is 
a peaceful nation visiting the Global Peace  Index. Chapter 4 proposes building of a culture of 
peace  through  the establishment of a Ministry of Peace with  three major  components –  the 
Peace  Education  Commission  (PEC),  the  Peace  Research  Commission  (PRC)  and  the  Conflict 
Resolution and Mediation Commission (CRMC). It discusses possible objections to a Ministry of 
Peace and suggests a strategic plan  for establishing a Ministry of Peace  in Zambia. Chapter 5 











Christianity.  Expatriates,  a majority  of  whom  are  British,  live mainly  in  Lusaka  and  on  the 
Copperbelt.  Zambia  also  has  a  small  but  economically  important  Asian  population, most  of 
whom are Indians.  
 
In the first 15 years of  independence (1964‐1979), Zambia recorded huge  increases  in  literacy 
and health but 30 years later, the social situation is rather depressing. For example, education 
has  receded  so much  that  adult  literacy  rate  is  only  at  68%  of  the  adult  population  (Anon, 
2003
b
). Poverty  levels have  increased from 69.7%  in 1991 to about 80%  in 2009 (Anon, 2009). 
Poverty  levels  have  reached  83%  while  the  HIV/AIDS  has  devastated many  a  family.  Over 














1953.  This  ignited  resistance  to  British  rule  (Kaunda,  1964:18).  The major  figure  in  Zambian 
politics, among many, has been the United Nations  









In  January 1964 UNIP won an election and Kaunda became Prime Minister.  In  the same year 
Alice  Lenshina,  head  of  the  Lumpa  church,  led  a  rebellion.  Kaunda  used  direct  violence  to 






politics.  This move  fuelled  opposition  to  a  one  Party  democracy  and  agitated  the  birth  of 
Movement  for  Multiparty  Democracy  (MMD)  in  1990  (Shweder,  2000:  7‐9).  After  lengthy 






Since  then,  the  electoral  process–  from  the  time  of  registration  of  voters  to  the  time  of 
announcing the winner – has encountered numerous administrative problems and accusations. 
For example,  the 1996 political  intolerance became  rife while  violence became predominant 




Relying on  the MMD's overwhelming majority  in parliament, President Chiluba  in May  1996 
pushed through constitutional amendments that eliminated former President Kaunda from the 
1996  presidential  elections.  Journalists  were  harassed,  detained  and  their  organisations 
dragged to court for carrying stories that named those in power (Simutanyi: 2004:2). 
 
In 2001,  supporters of President Chiluba mounted  a  campaign  to  amend  the  constitution  to 
enable  him  to  seek  a  third  term  of  office  (Taylor,  2006:76‐102).  Civil  Society Organisations 
(CSOs), opposition parties, and many members of  the ruling party exerted sufficient pressure 
on  Chiluba  to  force  him  to  back  away  from  any  attempt  at  a  third  term  bid.  This  dispute 
resulted  in conflicts within the MMD  leading to the creation of 11 splinter parties from MMD 





having  gathered  a  plurality  of  the  vote  (29%),  was  declared  winner  with  a  minority 
representation in parliament. The narrowness of margins provoked debate on the desirability of 
the First‐Past‐The‐Post system  in presidential elections. The CSOs called for the reform of the 
electoral  laws  to  ensure  that  a president  is elected by  51% of  the  vote. Opposition political 







and/or  fighting  a  civil  war  (Kaunda,  1964).  Her  support  for  liberation  movements  in 






Zambia turned to  foreign and  international  lenders  like the  IMF and the World Bank to make 
ends meet. In 1991, the annual  inflation rate averaged 189%, firms  lacked foreign currency to 
import  raw  materials,  and  most  State  companies  operated  below  capacity  and/or  over‐





In  the process of  redressing  the economy her  foreign debt  increased  from a modest $US3.3 
billon  in  1980  to  $US7.2  billion  in  2001  (World  Bank,  1980‐2002).  The  debt  became 
unsustainable and debt service obligations adversely affected  the country’s ability  to  redirect 
resources to productive areas.  
 
In  1992,  through  the  advice  of  the  IMF,  the  country  adopted  the  Structural  Adjustment 





conditions were  to  liberalise  the economy by maintaining  real  interest  rates  and eliminating 
exchange controls. The process of liberalising the economy brought with it numerous problems; 
it  lacked transparency, thereby offering for sale firms without collateral and experience; while 















rural  areas  has  been  introduced.  School  dropout  rate  has  risen mainly  due  to  poverty  and 
HIV/AIDS, posing a major challenge to education and the future of the youth in Zambia.  
 





and  pluralistic  governance  in many  countries.  In  the  Zambian  context,  conflict  has  brought 
about change  in politics, for example,  it has dictated constitutional change, the emergence of 
new leaders and political parties. The passion for freedom propelled independence movements 
to wage an underground campaign  to gain  independence and chatter  for  their own political, 
economic,  social  and  cultural  destiny.  In  response,  the  colonial  administration  introduced 
oppressive legal instruments like the Public Security Act and the Public Order Act.  
 
The  dream  of making  a  constitution  that will  stand  the  test  of  time  seems  to  occupy  the 
political  debate  in  Zambia.  A  number  of  Constitution  Review  Commissions  have  been 
constituted  but  to  no  avail,  casting  doubt  and  credibility  of  any  New  Constitution.    Poor 






operationally  independent  these watchdog  institutions  lack  sufficient  financial  independence 
and often  answer  to politicians’ dictates.  For example,  it  is not uncommon  for  a  case  to be 
discontinued as a result of intervention of very senior government officials (Simutanyi: 2004).  
 
The  consequential effects of  conflicts mentioned  above  can be  traced  in  Zambia’s economic 
maladministration,  rapid urbanization and high crime  levels. Other obvious examples are  the 
rise  in  drug  abuse,  class  and/or  ethnic    distinction,  power  struggle  and  more  palpable 
corruption  resulting  in  low  standards  of  living,  illiteracy,    lack  of  basic  food  stuffs,  acute 
shortage of essential commodities, poor social  infrastructure, civil disobedience   stagnation of 
workers’ salaries and untimely deaths; neither can we deny the fact that many a Zambian are 




result  of  the  growth  of  private  radios  in  outlying  rural  provinces  most  newspapers  have 




advance  their objectives  (Mites, 2005). The Government’s monopoly of  the public media has 
continued to discourage public debate on matters of political significance. Coverage remains a 
problem and many television and radio stations and tabloids do not reach a wider audience due 






of  accountability  and  transparency.  Zambia  is  currently  ranked  among  the  most  corrupt 
countries in the world on the Transparency International Index.  
 
Although  the  country  is  a  signatory  to  various  international  and  regional  human  rights 
instruments,  the  country’s  human  rights  record  leaves much  to  be  desired.    Human  rights 
abuses, particularly of rights related to torture and inhuman and degrading treatment, freedom 
of  association  and  assembly,  disenfranchisement  in  elections  and  child  abuse  are  recurring 
conflicts  in  the  Zambian  political  life.  Agencies  such  as  the  Permanent  Human  Rights 




to  opposition  political  parties  or  groups  perceived  as  being  opposed  to  Government.  The 
Zambian Bill of Rights contains a  lot of derogatory clauses while social, economic and cultural 
rights provided  in  the Zambian  constitution are not  justifiable  (Erdmann 2003:105‐110). This 
leaves  the  citizenry  completely  helpless  when  dealing  with  State.  For  example,  domestic 
violence,  in Zambia,  is rife. Domestic violence  is a pattern of behaviour that  is used to gain or 
maintain power through violence or physical abuse directed towards one’s spouse or domestic 
partner;  it  is  usually  violence  by  men  against  their  spouses 
(www.halifaxprosecutor.com/definitions.htm). About 80% of Zambian wives  find  it acceptable 
to be beaten by their husbands as a form of chastisement (CSO, Zambia, 2003). Women are still 
abused  and  subjected  to  unequal  cultural  norms  despite  gender  awareness  and  the  fight 
against  abuse  of  women.  There  is  need  to  enhance  gender  awareness  programmes  as  an 
aberration for women not to make moral abnormalities normal and to examine cultural values 


































depends on how peaceful  a  country  is with  itself  and other  countries.   Peaceful nations  are 
characterised with very low levels of internal conflicts with efficient, accountable governments, 
strong economies, cohesive/integrated populations and good relations within the international 
community.  The  indicators  reflect  the  incidence  or  absence  of  peace  and  contain  both  the 
qualitative  and  quantitative  scores.  The  24  indicators  of  the  peacefulness  of  a  nation  are 
subdivided  into three categories – measures of on‐going domestic conflict, measures of safety 
and  security  in  a  country  and  measures  of  militarization.  Each  of  the  three  categories  is 
assessed  using  a  number  of  qualitative  and  qualitative  indicators,  which  are  shown  in  the 










































3.3   Other indices     
3.3.1  The Human Development Index (HDI) 
The United Nations Development Programme  (UNDP)  looks beyond  the GDP of a  country by 
focussing on  the material well‐being of  the  citizenry  through  the Human Development  Index 
(UNDP, 2000). The HDI is measured on a scale of 0‐1 with 0 being on the lowest level of human 
development and 1 on  the highest. An HDI value of between 1 and 0.8  is  regarded as a high 
level of human development; a value of between 0.799 and 0.5 is regarded as a medium level 




weighting  value.  The  HDI  therefore  provides  a  prism  for  viewing  human  progress  and  the 
complex  relationship between  income and well‐being of a  country.  It provides a measure of 
three dimensions of human development pointed out below;  











15 countries  in  the SADC  region. Zambia’s HDI score  is among  the  lowest  in  the world. Most 
SADC countries are in the low level of HDI except for the Seychelles and Mauritius.  Poverty is 
one  cause of peacelessness but  recent evidence  (Wilkinson and Pickett, 2009)  for developed 
countries suggests that it is much less important than inequality. Zambia’s Gini coefficient (the 
standard measure  of  inequality)  is  50.7 which  is  a  fairly  high  level  compared  to  her  SADC 







































The  evidence  presented  in  chapter  2  and  3  show  that  Zambians  face  substantial  levels  of 
conflict  and  violence. The question  is what  to do  about  it. The discipline of peace  studies  is 
based on a belief  that while  conflict  is  inevitable,  violence and peace are  choices  (Murshed, 
2002:400).  Individuals  and  groups  need  to  be  educated  in  the  ways  of  peace.  This  peace 
education will include motivation as well as building skills and will be very wide in space; it will 




of  peace  and  nonviolence  as  envisaged  by  the  UN  resolutions  A/53/243  and  A/52/13  (see 
section 1.2.3). The essence is to develop constructive techniques, which use the better aspects 
of  conflict  to  produce  cooperation  while  avoiding  physical  harm  and/or  violence.  This  will 
require development of a new mindset towards conflict and violence. Peace education is critical 
in  building  this  new mindset  (Bar‐Tal,  2002).  Suter  (1984:47‐49)  asserts  that  as  a  culture  of 
peace slowly acculturates in the people’s customs and traditions, the characteristics of a culture 



















This was  after  experiencing  organised  violence  during  five  years  of  social  civil  unrest  (1998‐
2003)  that  the  country  introduced  a Ministry of   National Unity Reconciliation  and Peace  to 






a Ministry of Peace  at  functional  level.  In  2005  a Ministry of Peace  and Reconstruction was 
established to help rebuild the country after more than ten years of turmoil and serious human 
rights  violations  (www.peace.gov.np/;  www.aspectasia.org).  Focus  was  based  on  various 
options  used  to  address  past  human  rights  abuses  and  establish  accountability  and 
reconciliation.  







the Global Peace Alliance and other organisations  (www.moja.go.jp/announce).    In Canada, a 
working group for a Federal Department of Peace and other civil society groups have been  in 
the  forefront  of  campaigning  for  the  introduction  of  the  Ministry  (www.cpnn.canada.ca; 
http://www.departmentofpeace.ca/global/ini).  In October  2009,  a  private members’  bill was 




In  2005,  a  private  Bill was  introduced  in  the US  Senate  to  establish  a Ministry  of  Peace  at 
cabinet  level  but  failed  to  reach  the  required  signatories  (218)  for  the  case  to  be  debated 
(www.usip.org; www.dop.org/minpeace). Advocacy has continued through the Student Alliance 
lobbing  for  a  US  Department  of  Peace  to  enhance  peace  education.  It  calls  for  the 
establishment of a Ministry of Peace to effectively and efficiently implement policies that would 
centralise  and  unify  peacebuilding  efforts  domestically  and  abroad 
(http://www.dopcampaign.org). 
 
At  the NGO  level,  this  initiative has spread  to many countries  including African countries  like 
Nigeria, Uganda, Cameroon, Congo, DRC, Rwanda, Sierra Leone, Senegal, Ghana, South Africa 
and Liberia (www.peacealliance.com; www.mfp‐dop.org/campaigns.html). Uganda managed to 





The major  intent  for the Ministry of Peace will be to help government bring about a  just and 
peaceful  society  by  developing  policies,  allocating  resources  and  implementing  to  reduce 
violence and deal with  the  root causes of conflict. The Ministry of Peace will adopt  the eight 









 Produce  and  disseminate  educational  materials  and  textbooks  on  education  for  a 
culture of peace 
 Providing  an  appropriate  institutional  framework  e.g.  community  resolution  and 
mediation centres. 
 
Bar‐Tal  (2002:3)  is  convinced  about  the  centrality of behaviour  change which will  follow  the 
change  in mindset. He asserts that changes  in behaviour ultimately signal the achievement of 
peace  education’s  objectives.  This will  entail  the Ministry  of  Peace  expertise  on  sustainable 
development and human security. Its specific objectives will include the following; 
 To help spread  the culture of peace and nonviolence by nurturing  ideas of peace and 
intelligence  of  the  people  worldwide  on  the  premise  that  people  learn  ways  of 
responding to conflict and many have learned violent responses but can unlearn them. 
This will require comprehensive educational, social and civic action. 
 To  help  prevent  violence  in  all  its  forms  through  constructive  negotiations,  effective 
mediation and reduction of milex 
 To  help  de‐escalate  and  settle  conflicts within  and  between  countries  through  good 
governance and economic polices. 
 To  help  manage  conflict  between  individual  groups  through  education  in  conflict 
resolution skills 
 
Ian  Harris  (1999:11‐25)  emphasises  that  peace  education  is  cardinal  in  conscientising  and 
changing the mindset of people from kindergartens to tertiary level as a prerequisite in making 
the  world  more  peaceful.  To  manage  these  activities,  the  Ministry  of  Peace  will  have  to 
enhance  domestic  and  global  security  by  nurturing  and  building  strong  civil  societies,  and 
human  resource base. This  can be possible by establishing healthy  and  vibrant  communities 
where human needs and community security would be met as a necessity and as a requirement 
rather  than  as  an exception observes  Suter  (1984:50).  Establishing  a  culture of peace  in  the 
minds of the children of the world corresponds with several UN declarations (A/53/370) reports 






















live  together  in peace  and unite  their  strength  to maintain peace  and  security  in  the world. 
They provide practical conflict resolution tools to prevent and resolve conflict in politics, social, 
commercial  and  domestic  environments  and  educate  the  public  to  participate  in  the 








government  departments  and  bodies  on  any  current  or  proposed  activity  in which  they  are 
engaged, e.g.: 
 Peace education and conflict resolution training  in schools starting  from kindergartens 
to tertiary level 
 Peace education  and  conflict  resolution  training  in  the wider  community  such  as  the 
grassroots and civil servants 
 Peace Studies in tertiary education institutions 















There  are  numerous  local  concerns  the  Ministry  of  Peace  will  have  to  address  such  as 
alternative security systems to build a peaceful Zambia; concentration on peace education at all 
levels; indoctrination of politicians, government officials, members of parliament, other notable 
entities  can  be  the  training  of  teachers,  journalists,  the  intellectual  community,  the  family, 
mergers in various levels and the civil society to embrace the culture of peace and consequently 
contribute  to  the  formation of a peaceful world society. The Ministry of Peace  in Zambia will 
therefore need  to  focus on how  to devise constructive  techniques  that use better aspects of 
conflict to produce cooperation, protection of human rights and fundamental freedoms while 














Schools, at all  levels,  should  therefore,  focus on creating a peaceful environment  in order  to 
reduce  violence  and  build  the  freedom  for  exploration  rather  than  tackling  behaviours  of 
individual  erring  students,  pupils  or  children  (www.education.gov.ck/index.php).  This would 






that conflicts between  individuals, groups, communities, nations and  regions can be  resolved 
to, without resort to violence. The functions of the PRC will be to:  
 Carry  out  initiatives,  including  those  involving  interpersonal,  intergroup,  and 
international conflicts and successful peacecraft world wide  
 In  collaboration  with  PEC,  to  develop  nonviolent  alternatives  as  a  way  of  building 
security in Zambia 
























Adhering  to  these  strategic  aims  the  PRC will  help  prevent  conflict  and  ensure  freedom  of 
future generations and a healthy natural environment. According to Kent (1983:205), issues of 






of  global  peace.  Once  the  culture  of  peace  is  better  understood  and  incorporated  in  the 





The  PEC will  train  and  educate  the  population  in  effective ways  of  handling  the  inevitable 
conflicts which  arise.  The  Conflict  Resolution  and Mediation  Commission  (CRMC) will  assist 






 Promoting  awareness  of  the  effectiveness  of  non        violent  conflict  resolution  at 
grassroots level 
 Establishing  and  supporting  community  centres  for  conflict  resolution  training  and 
mediation throughout the country  
 Encouraging existing conflict resolution work by civil society 







On  the  first,  the  fact  is  that different ministries have divergent objectives  and  goals but  the 









reference  to  the  implementation  of  the  eight  action  areas  of  the  culture  of  peace  in  its 
portfolio.  
 
A  second and more  important  comment on overlapping  is  that many of  the  tasks which  the 
Ministry  of  Peace will  perform  through  its  commissions  are  either  not  being  done  at  all  by 
existing ministries  and CSOs, or  are being done  to  a  limited extent.  These  are  challenges  to 
peace outlined in chapters 2 and 3 which are not currently being addressed. 
 









on  peace  initiatives  such  as  integration  of  peace  studies  in  schools,  establishing  restorative 
justice systems and establishing public advisory committees on disarmament and arms control. 






in  its  implementation  of  the  culture  of  peace.  Sharp’  s  advice  (2003:40)  is  that  strategic 


























These aspects are  the  fundamental basics  for nonviolence  to  take hold and  they need  to be 








 To  train  1000  teachers  and  introduce  a  teacher  training  course  syllabi  in  peace 
education in all teacher training colleges by the year 2015   
 To distribute education material in peace education to 50 0 000 students and pupils and 
ensure  that  a  syllabus  in  introduced  in peace education  in  all primary  and  secondary 
schools by the year 2015   
 To  devise  training  and  accreditation  programmes  to  Conflict  Resolution  Mediation 
Centres (CRMC) and mediators in all nine provinces by the year 2015. 
 To  train,  build  and  staff  3000  CRMCs  peace  leaders  in  Conflict  Resolution  skills 
countrywide such as the civil servants and grassroots by the year 2020. 
 To  reach  out  to  all  MPs,  Political  leaders,  and  decision  makers  in  skills  needed  to 
promote peace and non violence  through dialogue, mediation and consensus building 
by the year 2011. 










This  chapter has elaborated  that  the establishing of  a Ministry of Peace  is  a  concept  that  is 
slowly unfolding  in many nations. Creating one  in Zambia will require a well set strategic plan 
for  the  creation  of  the  ministry.  This  brings  us  to  the  primary  data  component  of  the 

























This  chapter moves  from  the  use  of  secondary  data  to  primary  data  collection  designed  to 
ascertain what a sample of Zambians  feel about the concept of a Ministry of Peace.  It begins 
with a discussion of focus group discussion (FGD) methodology as a way of collecting qualitative 




The  origin  of  FGDs  dates  back  to  the  1920s when  forms  of  group  interviews were  used  for 
limited  purposes  by  social  scientists  to  quickly  gather  information  efficiently  (Colucci, 
2007:1455). Since then FGD have  increasing become a popular method of research  in various 
academic  fields.  Many  articles  are  published  today  in  Social  Science  Journals  using  FGD 





lesser  extent,  and  the  group  leader  in  a  carefully  planned  discussion  designed  to  obtain 

























(2006)  points  out  that  time  can  be  lost  on  irrelevant  issues  to  the  disadvantage  of  the 
researcher.  The  other  disadvantage  is  that  it  may  be  difficult  to  analyse  comments  and 
contributions  if  the moderator  is  not well  conversant with  the  issue  at  hand.  The  approach 
must  be  systematic,  sequential  and  verifiable;  it  requires  time  and  seeks  enlightenment. 
Analysis and interpretation of complex group interaction can be time‐consuming, and there is a 
limited literature on the practical and systematic analysis of FGD data. More cardinal is that the 
number  comprising  the  focus  group  is  not  representative  enough  to  sample  for  the whole 
population  (De Vos,  et  al.,  311‐132).  Rushkoff  (2005:67‐96)  argues  that  this methodology  is 







Zambia.  The  same  questions were  presented  for  discussion  to  both  groups.  The  first  group 
(Lusaka Focus Group) comprise a group of NGO workers  in Lusaka, the capital city of Zambia. 
The second  focus group  (Kawambwa Focus Group) was conducted  in a rural area of northern 




















that  rejects  violence  and  prevents  conflicts  by  resolving  root  causes  that
attract violence behaviours among individuals, groups and nations. It inspires 
social  interaction  and  sharing  based  on  principles  of  freedom,  justice  and
democracy that reject violence and endeavour to prevent conflicts by solving
problems through dialogue and negotiation that guarantees the full exercise









Q3.     What do you  see as  the most  important  functions of  the Ministry of
Peace? 
Q4.   Can you think of any objections to having a Ministry of Peace in Zambia? 








populace  and  should be  interpreted  accordingly. The  Lusaka  FGD had 5 male  and 3  females 
coming from different renowned Civil Society Organisations (CSOs)  in Zambia. The Kawambwa 























a  Culture  of  Peace  in  Zambia,  the  two  FGDs  categorically  stated  that  such  a move was  not 
feasible and realistic for various reasons. Some of the reasons mentioned were: 
Kawambwa FGD participant: How easy is it to justify this ministry in a country like Zambia and 
what would be  its  functions given  that Zambians are generally peaceful  to  the point of being 
docile. 
Lusaka  FGD  participant:  The  formation  of  a Ministry  of  Peace  can  be  feasible  in  countries 
coming out of war like DRC, Rwanda, Burundi and Angola.’ 




















As  indicated, participants moved somewhat during  the FGDs  to  favour nurturing a Culture of 




















that  does  not  need  to move  from  a  culture  of  violence  to  a  culture  of  peace. However,  as 
chapters 2 and 3  indicated, there are  indeed many aspects of conflict and violence  in Zambia. 
Pre‐election political violence is one.  
 






This  chapter  has  given  some  ideas  of  how  some  Zambians    perceive  the  philosophy  of  the 
culture of peace and how  readily  they are  to accept establishing a Ministry of Peace. Having 




























The  overall  objective  of  this  dissertation  has  been  to  demonstrate  the  relevance  and 
significance  of  establishing  a  Ministry  of  Peace  in  Zambia.  The  specific  aims,  which  this 
dissertation has addressed (see section 1.4) are: 
 To examine the extent to which Zambia is a peaceful nation. 










24  indicators.  Zambia  has  to  improve  her  GPI  results  especially  in  political  participation, 
inclusiveness, respect for human rights and corruption. We cannot rate Zambia to be a peaceful 
nation with  all  these  negatives  on  the GPI  .  The  question we  have  to  ask  ourselves  is why 
Zambia has not performed well in inculcating the culture of peace and nonviolence in the minds 
of  its  citizenry.  The  Zambian  government  is  much  more  acquainted  with  the  Millennium 
Development Goals (MDGs) than the eight action areas for the Decade for the Culture of Peace 
for the Children of the World. The probable reasons for this are that achieving of MDGs will give 
political mileage  to  the  ruling  party  in  that  the MDGs  directly  appeal  to  the  needs  of  the 
citizenry. The MDGs are tangible and visible; they can be easily measured and monitored by the 
electorate unlike the culture of peace and nonviolence.  The culture of peace and nonviolence 
by contrast,  is a  life time experience. The change of attitude  in the children of the world may 
not be  realised  in mathematical  terms because  the  culture of peace  and nonviolence would 










through  the  establishment  of  the Ministry  of  Peace.  The  country  currently  does  not  even 
observe  the  International  Peace Day  or  the UN  day  that  falls  on  21st  September  and  24th 
October respectively as it does to other UN observation days.  
 











engages  people  in  decision‐making  at  all  levels  and  empowers  them  by  the  victories 
they make 
 Replacing secrecy and control by those in power by participatory democracy 







A  focus  group  discussion  reported  in  chapter  five  revealed  that   most  Zambians  are  not  in 
favour of establishing another ministry in Zambia. The main objections included the following:  
 A culture of peace already exists in Zambia. 
 Culture of Peace objectives  can be  realised by using  the existing  religious bodies and 
NGOs. 
 Establishing a Ministry of Peace would be a waste of  resources;  its activities could be 
integrated  and  handled  by  an  already  existing ministry,  .e.g.  the Ministry  of  Home 
Affairs. 
 










6.1.4   To  plan  for  the  establishment  of  a Ministry  of  Peace  in 
Zambia. 
A first step  in establishing a Ministry of Peace  in Zambia, a strategic plan has to be drawn up. 





The overall conclusion of  this dissertation  is  that  the Ministry of Peace  in Zambia  is desirable 
and feasible. Its establishment will require a brave decision and sustained effort. To paraphrase 





days  peace  which  started  on  13
th
  June  and  ended  on  21
st




are  advocating  for  justice  and  peace.  However,  the  Catholic  Church  has  a well  established 
justice and peace commission in Zambia. The commission has different departments operating 
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